**Min kära Debbie och käre lillebror Anders!**

Det var trevligt att träffa er och era barn Kajsa och Rickard samt mina andra syskon Margaretha, Christina med delsbo Roland och Olle med sin samboboende särbo Lena. Det var roligt att Debbie var med den här gången. Anders bjöd oss syskon på middag den 6 november 2015, dvs. då vår mor Nunne skulle ha fyllt hundra år. Men då var Debbie i Berlin och hastade runt från det ena kultur- och nöjespalatset till det andra, i en virvlande dans. Det var roligt för henne och det var roligt för oss att Anders inte följde med henne till Berlin.

Det var synd att min äkta hälft Anne-Marie Holm inte kunde vara med den här gången. Inbjudan kom en dag för sent i förhållande till barnbarnens avfärd till Malmö efter julfirandet. Min hustru ansåg att hennes husliga och kyrkliga åtaganden, med bl.a. omhändertagande av vilsekomna barn på Värnlösa barns dag, måste gå före ett ohämmat festande och nöjesliv. Anne-Marie var naturligtvis orolig för att jag skulle försvinna i Stockholmsdjungeln och efterfesten efter er fest den 28 december 2018 skulle få ett lika dramatiskt efterspel som för tre år sedan uppe i Skellefteå, se *Familjen Anders Markstedt – En släkt av idel skojare*? ([www.markstedt.hemsida24.se](http://www.markstedt.hemsida24.se)).

Jag kommer inte ihåg vad Anders bjöd på för tre år sedan, men däremot minns jag att senast Anne-Marie och var hos er vi en delikat soppa som förrätt och kåldormar som huvudrätt och en enkel Cupecake i blåst socker (*se foto, Las Vegas Blogs*) som dessert. Jag berömde soppan och sade att den var fantastiskt god. Det gladde Debbie, som genast frågade om jag ville ha receptet. Jag avböjde oartigt genom att säga att så fantastisk var den inte. Det var naturligtvis oartigt, men berodde bara på att jag insåg att det skulle flera timmar att koka ihop den.

**Le Menu du jour:** Den soppa, som vi nu fick på Menlösabarnsdag, var både god och närande. Den nygamle moderaten Roland berömde sopan i sitt okonventionella tacktal till kvällens värdinna. Han sade att den skulle ha räckt åt den hungrig arbetssökande dräng, som i Rolands Pitehistoria bjöds på en stor tallrik långfil. Drängen trodde bara var förrätten och att han skulle få pitepalt som huvudrätt. Nu vattnades det sig i munnen på mig och alla andra runt bordet, som regelbundet hade fått pitepalt på. Och ärskilt Olle skrattade åt Rolands tidiga tacktal och sade att till och med *Der Suppen-Kaspar* skulle kunnat ha ätit ihjäl sig på den vegetariska soppan.

Även jag instämde och sade soppan var så vällagad och väl mixad att Debbie och Anders skulle kunna återanvända den som en förrätt på Nyårsafton. Soppan kan då ätas kall, men jag föreslår att ni kokar er amerikanska hummer i de överblivna resterna och äter soppan varm.

Kvällens *clou* var gudskelov inte hummern, utan er fantastiskt goda vegetarisk köttfärslimpa. Den påminde om den kavringar, som jag fick som barn, men inte har ätit sedan dess. Smaken påminner mig om det lindblomste med hemkörd *Hummelhonung* á la Lindgren och *Pölsan*, som vi som barn bredde på den torra kavringen. Vår far Hans, som var ekonom, brydde sig inte om vad vi gjorde eller åt, förutom att han uppmanade oss att stö´ på potatis och inte släng något som vi hade faten till grisarna. Vår mor Nunne, som var advokat, brydde sig inte om pengar eller vad vi fick till efterrätt. Hon uppmanade oss dock att alltid gör rätt för och akta oss för att medvetet eller av grov oaktsamhet hamna i rätten. Till skillnad från Hans hade Nunne redan före deras äktenskap grundligt satt sig in i den Markstedtska släkthistorien samt den senaste forskningen inom barnuppfostran och modern genetik. Hon hade härvid lärt sig att Torgnys Lindgrens farmors Pölsa var bra mot lungsot och döden. Vår farfars farfar Anders Markstedt hade många barn och ännu fler barnbarn och av dem överlevde nästan alla på grund av mödrarna såg till att de vardag fick en flexibelt vegetarisk, vällagad Västerbottnisk pölsa. Nunne såg till att vi alltid hade nyttig, mat på bordet, inte vägde på stolarna och att vi inte slevade i oss maten. I övrigt fick vi barn gudskelov göra och äta hur som haver. Den ultimata *Pölsan* serverade vår mor oss dock bara under Jul-, Påsk- och Pingsthelgerna. Vi klagade dock aldrig och vi har alla fem i alla fall överlevt.

Er köttfärslimpa var formad som en kavring, men jämfört med en Västerbottniska vällagde pölsan, hade er en mjukostig, valnötig, fylligt Aquafab (nyord) och Stolt Fjällskivlingssmak. Som jag förstod den var den inspirerad av det moderna amerikanska köket, men kanske med en dragning åt det fransk-indokinesiska kök, som ni hade då ni bodde i Laos. Ovanpå köttfärslimpan lade jag i smyg de kretonger, som ni hade serverat till förrätten, men som jag inte hade lyckats att äta upp, utan hade sparat till huvudrätten. Vi barn har ju lärt oss av *Der Struwwelpeter* att det går illa om man inte tömmer soppfatet, inklusive era rostade kretonger gjorda på hembakad Skogaholmslimpa.

Den ultimata köttfärslimpan med de soppindränkta kretongerna ovanpå blev en fantastisk kombination. Och ovanpå limpan kom sedan er nästan hemlagade italienska glass och er ekologiska citron- och palmolivhåroljelikör indränkta mandeltårta. Mina tankar spanade då till den tid och som flytt, och hur obeskrivbara tårta. Jag hoppas verkligen att Debbie inte slösar bort resterna av tårtan genom att kasta den i ansiktet på den franska kulturprofiler som trakasserar henne, utan att ni bjuder mig på den nästa gång jag kommer på besök.

Jag såg inte vem som tog hand om er vinlistan, men husets viner kom snabbt in på bordet; först till soppan vitt vin och sedan till köttfärslimpan rött vin, eller var det kanske tvärtom. Båda vinerna var liksom maten vegetarisk, men vad jag kunde se på etiketterna var de inte ekologiska. Debbie försökte inte prata upp husets viner, men vi drack i alla fall upp dem med samma glädje som då vi på de stora helgerna som barn fick dela på var sin sockerdricka för att skölja ned den himmelska pölsan. När jag sedan tackade och gick med Olle och Lena till Odenplan kom jag plötsligt på att jag hade glömt mina nyinköpta iPad tillbehör, som jag i morgon bitti skulle ge till mitt barnbarn.

Jag kunde inte ta den nyinstallerade Kone-hissen upp för den höll man på att måla. När till slut hade lyckats släpa mig de många trapporna upp till er, fick jag frågan om jag ville ha kaffe eller något annat att dricka. Jag svarade att jag gärna ville ha en sockerdricka, men det ni hade ni inte. Anders erbjöd sig att gå och köpa sockerdricka åt mig, men jag gjorde en avböjande gest. När jag sedan gick hem för andra gången råkade jag slå igen dörren med en smäll. Jag hoppas att ni inte uppfattade detta som en kritik mot att ni inte hade erbjudit ekologiska, alkoholfria alternativ, inte ens Tavaritj Nouveu.

**Lars hemfärd och irrfärd**: Det var bra att jag åt ordentligt hos er för jag kom hem först vid tolvtiden. Det berodde inte på att jag somnade på pendeltåget, utan på att jag satt och väntade på Karlbergs station. Där gick ett tåg och där kom ett tåg och inte sjutton brydde sig stinsen om dem eller mig.

Efter att ha suttit och väntat i över en timma på pendeltåget, som jag trodde skulle gå från Karlberg station, kom det en hemlös, utsvulten och i 36 dagar hemlös nattvandrare med ett TV-team i släptåg. De förklarade för mig att om jag väntade på tåget till Jakobsberg skulle jag också få bo på gatan i minst 36 dagar. Men det var värt att vänta i en timme, för det goda med saken var att jag nu vet att pendeltågen sedan förra året går i en tunnel långt under Stockholm innerstad.

Jag fick en målande och detaljerad beskrivning på hur man kan snabbt och bara på en kvart kan trassla sig upp och ned till tågen. TV-teamet höll nämligen på med en dokumentär om ensamkommande barn och turister, som hade försvunnit i Stockholms pendeltåg- och tunnelbanesystem, den s.k. Stockholmsdjungeln.

När jag hade gått tillbaka Odenplan och frågade jag vid pendeltågsspärren hur många zoner jag skulle betala för. Spärrvakten svarade att berodde på vart jag ville komma. Eftersom jag inte längre var säker på om pendeltåget till Bålsta nuförtiden stannar vid Jakobsbergs station, eller om den stationen också hade lagts ned till förmån för Nya Barkarbystationen, svarade jag att jag inte visste till vilken station jag ville komma till. Av den gamle spärrvakt fick jag då veta det inte spelade någon roll längre, för Nya Alliansen hade lägligt inför valet infört enhetstaxa. När jag då tog upp en betalremsa fick jag veta att klippbiljetter inte lägre var giltiga som färdbevis, utan att man sedan länge använder smarta mobiler eller plastkort för att betala, trots att de inte är lika miljövänliga som gamla hederliga pappersbiljetter. Då tog jag upp mitt ICA-kort. Spärrvakten granskade misstänksamt kortet och sade att det inte längre var giltigt. Mitt kreditkort hade gått ut för över ett år sedan. Jag tackade för informationen och letade fram mitt gamla blåklintsblå plastkort, men det var inte heller giltig. Borgarna hade med stöd av SD beslutat alla adliga, såväl som ofrälsta, nu skulle ha mörkblå kort och bära dem väl synliga för biljettkontrollanterna. Jag letade då i min plånbok och fick upp ett mörkblått Nordeakort, som jag har i reserv och som Anne-Marie inte vet om att jag har tillskansat mig i samband med min kommuns förra upphandling av digitala betaltjänster. Efter ett långt fumlande med kreditkortet, bad jag spärrvakten att klipp biljetten. -  "Bijetten" sade vakten lite frågande. Då fräste jag till: "Bijetten! Om du inte har någon bijett kommer du inte ut härifrån!"

Det hade nu bildats en lång kö bakom mig med folk som ville betala med nyspråkliga E-kronor, för att för fylla på sina reskassor manuellt. Det var tre minuter kvar innan tåget till Bålsta skulle gå. Då trängde sig en grovbyggd man med en Banitosjacka och ett Stöddjur under armen fram till mig och frågade: "Är Hen oförskämd mot dig, Gambl´e  man. Skall jag slå Hen på käften? "

"Ja gör det", svarade jag", och då fick jag passera genom spärren.

Men friden varade bara för stunden. På perrongen i Jakan stod det två bilettkontrollanter. Jag tog den äldre i handen, pussade den yngre på kinden och sade: "Inte hade ni behövt komma och hämta mig. Jag kan ta bussen hem." Men kontrollanterna var oartiga och svåra att lura. De trodde inte alls att jag hade förväxlat dem med gammaldags stadsbud. Och med barsk stämma bad de mig att visa biljetten, såsom om de betraktade mig som en No Body. De verkade inte veta att jag var ordförande i för kommunrevisionen i Järfälla och att Jakobsberg ingick i mitt territorium. För att visa att jag inte i likhet med dessa kosmopolitiska kontrollanter var någon Någonstansare och varsomhellstare, tog jag upp min nya iPhone 8 och fråga dem vilken kod jag skulle slå. - Den här gången var det dock inte lika enkelt att Intryckssanera dem som det hade varit vid Odenplan, utan kontrollanterna var av den gamla skolan. De skrev ut en kontrollavgift på 800 kr. Jag sade då att jag inte hade några kontanter på mig längre, men att jag kunde betala direkt till dem med mitt ICA-kort. - "Glöm det", svarade de likt vår nuvarande statsminister. ”Nästa gång blir det böter eller fängelse i högst ett år."

Bakom mig stod en man med välpressade byxor och spetsiga skor. Han hade hört samtalet och frågade mig: "Är de oförskämda mot dig Gamle man"?

"Ja! De visar ingen respekt mot äldre politiker", suckade jag

"Skall jag låt skjuta ned dem", sade mannen och pekade på sin livvakt.

"Nej, det behövs inte. De förstår nog nu vem som har makten här i Jakan. Man bör inte tillgripa mer våld än nödvärnsrätten kräver", sade jag.

Intermezzot avslutades lugnt och jag blev hemkörd av min "Räddare i nöden", som uppgav att han hette Wilhelm Salinger. Vi satt och samspråkade i baksätet och inmundigade den hemkörda Tavaritj Nouveau, som jag hade snott med mig från min lillebror och som jag nu frikostigt bjöd på.

**Hemkomsten:** Anne-Marie satt uppe och väntade på mig, när Villes Bentley stannade utanför porten. Hon hade upptäckt att jag hade tagit hennes broddar och Anne-Marie hade varit orolig för att jag hade halkat och slagit mig. Nu var hon glad över att ha mig hemma hel och belåten. Trots min sena ankomst misstänkte hon mig inte för en sekund för Mikrootrohet.

Medan Anne-Marie hjälpte mig in uppför trappan och in i huset berättade jag i lyriska ordalag om kvällens supé, som hade börjat redan kl. 16.00.  Jag sade: "Allteftersom dryckerna serverades hade alla bara tjutit av förtjusning, när den vegetariska köttfärslimpan till slut kom fram på bordet. Hunger är den bästa kryddan!"

 ”Man kan väl inte tala om en vegetarisk köttfärslimpa.”

Eftersom Anne- Marie är en språkpolis höll jag med henne och: ”Givetvis inte, men eftersom majoriteten vid bordet förenkla googlande då de söker efter vegetariska alternativ till gammeldags kötträtter tyckte det var OK, valde jag att inte ta den språkstriden.

Anne-Marie hade nu lugnat ned sig något, men med en anklagade röst men med ett poker-face frågade hon mig: "Tog du med dig receptet hem!?”

Jag förstod genast att min hustru, som hade passat tjutande barnbarn hela dagen, också i närtid ville få tjuta av förtjusning över en delikat köttfärslimpa. Nu var jag illa ute. Men när nöden är som störst, är en nödlögn som närmast. Utan att darra på mina guldmanschetter sade jag:

"Nej! Debbie berättade visserligen utförligt om den vegetariska soppans ingredienser, men de var så många att jag inte kunde hålla alla i huvudet. Och så var det många kockar inblandade i tillagningen och ingen hade en samlad överblick över vem som hade pytsat i vad. Ingen sade sig heller var ensam ansvarig för att en spik hade kommit i min sopptallrik."

"Usch", utbrast Anne-Marie. "Det är precis som i kommunalpolitiken, där ingen tar ett riktigt ansvar. För inte tala om på regeringsnivå, där politiken är en enda blå-grön-röd-brun rö´ra."

”Ja, rikspolitiken är en enda röra och den verkar att få samma kulör som färgen på den soppa som vi fick som förrätt”, suckade jag. ”Köttfärslimpan var inte lika färgrik, men den var god till. Jag kommer inte ihåg vem av Anders Markstedts ättlingar, som hade kokat ihop hop den, men jag minns att det var Debbie som gav mig ett muntligt recept på limpan - givetvis mot ett muntligt men bindande löfte om att inte överlåta receptet mot vederlag.”

 ”Var det Debbie som hade komponerat köttfärslimpan och som nu har upphovsrätten på rätten”, undrade Anne-Marie, uppenbarligen orolig för att jag var på väg att inveckla mig i kriminell verksamhet. Brott mot upphovsrätten kan ge böter eller fängelse i upp till två år. Dessutom skulle Anne-Marie kanske bli tvungen att betala skadestånd till Debbie, om det var hon som hade designat limpan.”

Jag lugnade dock Anne-Marie på den punkten och kom sedan med en nnödlög: ”Debbie har receptet på köttfärslimpan på sin dator eller Iphone, och skickar mig det. Sedan vidaresänder jag receptet till Annikas man Andreas. Det vore kul om Andreas kan överraska min dotter, som är vegetarian, och vårt barnbarn Rio, med köttfärslimpa, då de kommer hem. Det är Rios födelsedag imorgon och en vegetarisk köttfärslimpa vore väl bra middagsmat för Rio, som likt *Der Suppen-Kaspar* vägrar att äta grönsaker, både i fast och flytande form. Och om du också plötsligt skulle bli vegetarian, så kan jag snabbt och enkelt släng i ihop en formidabel köttfärslimpa till Nyårsaftonssupén. Det klarar jag ensam. Jag behöver varken assistent eller assistanshjälp. Ju färre kockar, desto färre slöfockar!"

"Tack för ditt skojiga erbjudande", sade Anne-Marie och kysste mig vänt. "Jag skall sova på saken."

**Räddad?** Anne-Marie har alltid tagit mig på allvar. Genom min nödlögn befann jag mig ni på ett slutande plan. Det var nu risk för att jag, efter bästa förmåga, måste hålla det löfte, som jag i lust och nöd har lovat henne. Men när nöden är som störts, är hjälpen som närmast. Småbröder och fattiga svägerskor skall man inte förakta. Därför beordrar jag er ödmjukt:

"Kära Anders och Debbie. Dm:a (nyord) mig receptet på köttfärslimpan eller - om ni inte har tänkt sparat resterna till Nyårsafton - skicka hem limpan med ett ”*stadsbud till huvudingången”* på vårt hus. Ni har väl inte försökt att truga i er hund den överblivna köttfärslimpan? Hundar är inte veganer, så om ni har tvingat i hunden limpan måste jag som en ärlig och rättskaffens storebror anmäla er för djurplågeri!

Hör av er senast den 31 december 2018,kl. 11.55.

*God fortsättning och god Nyårsaftonssupé!

Lars Markstedt*

(OBS! Jag har inte Facebook, Instagram eller Twitter, men jag har en Digifysisk, Cyberhygienisk, Nätläkare samt en värdelös nyinköpt digital Nyorslista)